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h seattt9buti:ion programs it is assumed that causes people hold 
responsble for an outcome de temke reactions when the s m e  task 
has to be made again (FBrsterhg, 1985.: Weiner, 19853. Changes In 
perceived causes for previous performances are expected to result h 
changes in emotions people experience, the way they expect to 
p e d o m  on comparable tasks in the future and how they actually 
pledom on these tasks. Central topic of this thesis is an analysis 01: 
the ideas underlying reattribution practice. 
Because Weiner? atitribtution theory is the basis of most reattri- 
bution interventions, chapter 1 (the overview) starts, after presenting 
the general subject of this thesis, with a discussion of this Itheory. 
Weiner" theory is concerned with relations between attributions, 
emotions, cognitions and behavior. Because it. states that not the 
causes itself, but how these causes are positioned on the dimensions 
of stabiltiitjr, internality and controllability, are responsible for effects 
on cognitions, emotions and behavior, research and theory on the 
dmensiamality of causes is discussed first. Second, attention is paid 
to how attribution itheosy expects differences in stability to influence 
expectations of success. Mtes failure, stable attributiol-s lead to lower 
expectations of success than unstable attributions. After success, 
however, stable attributions lead to higher expectations of success 
than unstable attributions. Expectations of success In turn are related 
to behavior. The higher one's expectation of success the  higher one's 
persistence on a task, and the better one's performance. Apart from 
this kcognilive9elation between atih-ibutions and behavior, atlribukion 
theany also proposes an %motional' link between attributions, emerei- 
ons and behavior. Differences in internality and conkollabhliity are 
supposed to lead to differences in emotional reaction to an outcome. 
Internal, corutroWab1e ateibutions fat failure, for instance, lead to $$.lilt 
while internal, uncontrollable atknibutiorus for failure lead to shame. 
Guint is assumed to be a rnotivaking emo~osr, and would lead to 
improved performance, while shame is a debilitating emotion and 
would lead to deteriorated task performance. 
Reath-ibutilcan interventions try to induce people to explain thek 
previous performances in such a way that an attribution is made 
whi& ensures confidence, feelings of control and persistence. In 
reaMbution irrtenrentitions lack of effort is selected mosk often in the 
case of failure. Attribulthg failure to effort, an unstable, internal and 
cause, should lead to rellakively high expectakions of 
success, Egh persistence, motivating emotions and thus p e d o m c e  
enhancemenih., a&lough reattribution studies have been employed in 
many ddferent. problem areas and are generally successful, an exad-  
nation of the literature reveals that some fundamenkd ideas an  which. 
reattribution practice is based, have not been examined. Three of 
these ideas are discussed. 
First, it is noted that at~bultion theory is extensively irrvesegakd 
but hardly any resear& has been done on the consequences of: a m -  
butions made far own, actually experienced, success or b k r e .  Eve- 
riments conducted until now have not been concerned with inveski- 
gating causal relations between a t ~ h u ~ o n s  made for o m  perfom- 
ance, and consequent expecta~on of success, emotions, behavior and 
performance. For reatMbution pracljcc, the causality of the relations 
between attributions ion the one hand and cognitions, emotions, 
behavior, and perfamanse on the other, are of utmost importance: 
reattribution intenven~ons will only work when reattribution of o m  
perfomance on a task will cause better performance. 
Second, it is sho rn  khat it is possible to formulate an alternative 
explanation for Une beneficial effects on performance of ahibutirug 
faflure to effort, than is assumed in reattribution practice. The studies 
done on reattribution do not exclude tlre possibility that the positive 
effects of the intervention are due to measurement effects. In general 
the intervention is confounded with making subjects Ii iru amsi- 
butional questionnaires. Measuring attributions makes subjects expli- 
citly consider causes for their success or failure. Together with the fact 
that thinking about causes provides one with the possibility of con- 
hol, i k  may be expected that measuring attributions will have a posi- 
tive effect: on performance. 
Finally, based on a discussion of lacunae in the literahre, it is 
suggested t11at reattribution intcnventions only work under certain 
ct~ndikions. Research and theory on social facilitation and inhibi~on 
suggests that @we11 complex tasks effort alh.ibukions for faillwe might, 
due to the associated crnotions, lead to deterioration of task perform- 
ance. The Enkjng of social facilitation and atMbution theory leads ta 
the suggesaon that beneficial effects on persistence of a t t ~ b u h g  
failure to effort are dampened by emotional effects. En the case af 
complex tasks there might be atMbuYions which are snore beneficial to 
pierformatzce than attrlbumg ko lack of effort. 
The &ree questians, implicitly formulated above, are addressed h 
the experiments reported h this Uresis. Whereas chapter 1 discusses 
the broad outlime and main results of these experiments, the chapters 
2, 3 and 4 discuss these experiments in detail. 
The first experiment reported CclIaptcr 2), investigates whether or not 
measuring attributions for success and failure has an effect OD per- 
ionrumre. In this study subjects either expeoienced success or failure 
and had, or had not, to fill in m aat~buitional questjonnah. Before 
and after these manipulations subjects made a similar task. Difference 
in perfomance was the dependent variable. 
Results of this experiment indicate that measuririg a ~ b u t i e n s  
after failure has a posikive effect on pertomance, Mter success trow- 
ever no diiferences between the measurement and no-measurement 
condition are found. It is concluded that the effects of reattribution 
studies are at least partly due to a measurement effect. Secondary 
analyses revealed that attributing failure to task difficulty is related to 
performance enhancements. Atltribukion of failure on the first task to 
task diiculky, may have made subjects recognize that they should, in 
order to succeed, invest more effort in the second task, 
Two experiments focusing on causal relations jun ath-ibueon theory are 
reported in chapter 3. Both experiments consisted of 8 conditions. 
Subjects experienced success or fahre, and were induced to eWbute 
their (manipulated) outcome to internal unstable, internal stable, 
external unstable or external stable causes. Expectations of success, 
and differences h persistence and performance served as dependent 
measures. 
Results of both expehents  suppart the relation proposed jn 
attribution ltheory between stability of atliaibutions and expectation of 
success. Only after failure, though, the predicted effect is found that 
stable attributions lead to lower expectations of success than unstable 
attributions. Based on these data it is concluded that, because attri- 
butions were manipulated, stability of attributions causes differences 
in expectations of success. Mter success, the effect is in the predicted 
reversed direction but fails ko approach sipilicance. Tit is furthemore 
found, in both experiments, that differences h caintrolIabih5, unex- 
pectedly, have an effect on expectations of success. Zn a sense this is 
intuitively plausible: Instabaiky impLies the possbiEty of change, but 
not whether or not this change will be beneficial, Controllabiliky, 
though, implies control over the direcitio~l of change. Results with 
regard to behavioral measures are less encouraging. Effort is noit 
found to be the attribution mast beneficial to persistence and perform- 
ance. 
The lourtl~ experiment (chapter 4) firrally, is concerned with the 
ideas generated by social facilitation theory, In this experiment 
subjects experienced failure on either easy or complex tasks, and were 
induced to attribute their p~erformance to either lack of effort, to the 
difficulty of the task or to the combination of effort and difficult: tasks. 
After these manipulations subjects performed a similar task. In this 
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e x p e h c n t  expechtions of success, persistence, emotions and per- 
f a m n c e  figmed as dependent variables. 
Amlyses of the d a b  of this expe*ent, seem to reveal that, h 
general, attriluutional effects are found for easy, but not foe complex 
tasks. AtMziloukiorus to the combima~on of effozk and task difficulty or 
effort alone lead the highest expechlion of success and persistence, 
Atlxibutions to effort, however, lead to more perfomance enhance- 
ment t hm other attnibugons. This beneficial effect of attributing 
failure to effort seem to be due ta three different effects. A ~ b u t i r r g  
failure to elfad leads to a higher persistence, which, h the case of 
easy tasks leads to a higher pierformancc. Mter this effect is taken 
h t o  account, &ere is a negative effect of akitribuang to effort via 
emotions on pedomanse. The idea of a dampening emoeonal effect 
thus seems to have some merit, FjlIllaUy it Is found that atMbuting to 
effort has a direct effect on perfomance. Because persistence and 
emotional effects are already taken into account: this must be an effect 
caused by an improvement of the quality of perfomance (e.g. better 
cancentration). Thus, attributing $a effort not only seems to Pcad to a 
higher persistence, but also to an increase in the quality of perfem- 
ance. 
After sumarizhqg the experiments and the main results, chapter 
1 continues wit% a general discussion. In this discussion implications 
for attibution Itlzeory and reathibution practice are discussed. With 
regard to the practice of reattribution it is noted that the idea of 
making people attribute their failures to effort received support. 
Methods to change people's attributions about real life events, how- 
ever, need more attention. It is suggested that, when reattribution 
interventions are to be used in real-life situations, they should be 
incorporated in interventions based on broader heories (e.g. 'Relapse 
Prevention' or 'Elealth Counseling2thepnries). 
Wilt11 regard to a t ~ b u t i o n  theory it is stated that the research 
presented in this thesis has supported khc ideas of Weher. No h- 
portant contradictio~~s with attribution theory were fau~id. To some 
extent the b e ~ t c f c a  of attributing failure to effort, seems to be due 
do encouraging subjects to think about causes, but also to a heighten- 
ed persistencc and concentration effect. The most important deviation 
from a&Islibution theory is that attsibultional effects after s;uccess were 
not laund. I11 case of a complex task or sihuatians when less positive 
emotions are evoked, t11c effecgveness of effort aeibutions seems tto 
be reduced. It should be clear, however, that this does not lead to 
negative effects of attributing fajlure ta effort. The relation consis- 
tently found between conhollabiliky of aki-ributions and expectation of 
success are plausible, and it: may be useful to incorporate this relation 
in alhributiontheory. 
In herattributie intemenkies wordt esvan uitgegaan dat de oonaikei~, 
die mensen ais verantwoordelijk zien voor een bepaalde u.!&omst, 
bepalen hoe men een volgende keer op eemcude taak zal reageren 
(Försterhg, 19851; zie ook Weher, 119&5). Een v e r a n d e ~ g  in waar- 
genomen oorzaak van eerdere prestaties wordt verondersteld tot 
veranderingen te leiden in emotionele reactie, vewachtingen over 
hoe men in de toekomst zal reageren, en daadwerkelijke prestatie. In 
dit proefschrift staat een analyse centraal van de ideeën, waarop deze 
herattributie intenrenties gebaseerd zijn. 
Aangezien Wehers attributietheorie de basis is van de meeste 
hetattributie-interventies begint l~oofdstuk 1 dan ook, nadat het 
onderwerp van dit proefschrift gejinhodueeerd Is, met een bespreking 
van deze theorie. Wehers tl-ieoine beschrijdt relaties tussen oornaken, 
emoties, cognities en gedrag. Aangezien deze theorie ervan uitgaat 
dat niet zozeer de oorzaken zelf, maar hoe deze oorzaken geposf- 
tioneerd worden op de dimensies internabit, stabiliteit en contro- 
leerbaarheid, effecten veroorzaken op emokies, cognities en gedrag, 
wordt eerst de theorie en onderzoek over deze dimensionaliteit van 
oorzaken beschreven. In de tweede plaats wardt er aandacht besteed 
aan hoe in atbibzatietheorie verwacht wordt dat verschillen in stabib- 
teit van oorzaken tot verschillen in cuccesvenr~achthg leiden. Na 
falen leiden stabiele attributies tat lagere succesvemachth~gen dan 
instabiele attributies. Na succes zou dit effect echter omgekeerd 
moeten zijn: stabiele attribufies voor succes leiden tot hogere succes- 
vervvach.tingen dan instabiele attributies woar succes. Vervolgens 
wordt veramder~teid dat hoe hoger iemands succecverwach~lag is, dee 
te meer die persoon bereid is om door te werken aan een taak en des 
le beker de prestatie op de kaak zal zijn. Naast deze 'cognitieve9eIalIe 
tussen att-jbuties en gedrag, wardt In deze kl~eorie nog een 'enrati- 
onelehelatie tussen aitl.slbuties, emoties en gedrag verondersteld. 
Verschillen in Intemaliteik en contrcaleerbaarB~eid van attributi~es 
worden verondersteld tot uerscl*liUesi im emo~onele reactie, naar 
aanleiding van een uitkomst, te leiden. Interne, conbolecarbaree at.tri- 
buties voor falen, leiden, volgens de tlaeorie, tot schuld. Interne, 
oncontroleerbare attributies voor falen Ieidcn daarentegen tot 
schaamte. Van schuld wordt nu verondersteld dat het een motive- 
rende emotie is, en dus tot betere prestaties leidt. Schaamte, daaren- 
tegen, zou een demotiverende ernokie zijn en tot slechtere prestaties 
leiden. 
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Herat~bieil~e-kterventies proberen mensen zover te W g e n  dat zij 
h m  eerdere preshges op zo'n manier attribueren dat zefiertrouwen, 
een idee van conkok en persistentie, het gevolg zijn. Tri het geval van 
falen wordt meecrtal gekozen voor een a~SibuEe aan te weinig hoet. 
hniaett, of gebrek aan inzet, is een instabiele, hteme en controleebare 
oomak emr zal dus leiden tok een hoge ssilccesvemach~g, een hoge 
pm&"tn~e, mo~verende emoties en, als een gevolg Menrm, verbe- 
tering v m  prezllta~e. &oewel herat~biu~e-Zsitementies op veel 
versc-hUende problemen zijn toegepast en over het algemeen succes 
hebben, laat een bestudering van de Uteratuur toch zien dat over een 
aantal fundamentelic vragen weinig anderzoek gedaan k. Drie van 
deze vragen warden bediscusisieerd. 
In de eerste plaat8 wordt gesipalleerd dat er veel onderzoek naar 
atbibutmetheorie is gedaan, maar dat er bijna geen aandaclrt besteed is 
aan wat de cansequenties zijn van verschillende attribu~es, die men 
maakt voor echt, zelf meegemaakt succes of falen. Onderzoek heeft 
dch tot nu toe nauwelijks gericht op hek vaststelien of tactsen van de 
veronderstelde causale verbanden tussen attributies, gemaakt voor 
eigen prestatie, en daaropvolgende succesvenuachttanglen, emoties, 
gedrag en prestatie. Voor de toepassing van attributie theorie is het 
natuurlijk van belang om te weten of een herattributie van de eigen 
prestatie inderdaad tat verschaen h prestatie leidt. 
Jn de tweede plaats wordt er aangegeven dat het mogelijk is om 
een alternatieve werkdarhg tc lormuleren, in plaats van de gangbare 
verklaring in heratkibuGe-toepasshgen, voor de eerder gevonden 
positieve effecten van het attribueren van falen aan gebrek aan uizet. 
Studies naar heratbibutie laten namelijk de mogelijkheid open dat 
deze positieve effecten van de interventie veroorzaakt worden doar 
meeteffecten. In het algemeen hijgen proefpersonen h de experhen- 
trle conditie zowel een altribukie- trahing als een atwbu~e-vragen- 
Iij,st, om de ii~tervenitle te conkroleren. Het meken van a t ~ b u a e s  zorgt 
ervoor dak psoefpersoi~en expficiet gaan nadenken over de oomkern 
van hu11 succes of falen. Als in aanmerEng wordt genomen dat het 
denken over aorzaken de mogeykheid tot conbole kan geven, is hel 
aannemelijk arn te veronderstellen dat het meten van attributies, op 
zichzelf, een positief effect op prestatie zal hebben. 
Tenslatte wordt: gesuggereerd dat heratMbutie-lautelvenities alleen 
onder bepaalde condities werken, Onderzoek en theork op heit 
gebied Qat1 sociale facilitatie en inhibitie geeft aan dat, indien com- 
plexe taken gemaakt maeten worden, inzet-attributies voor falen, 
doar de geassocieerde ernakies, wel eens negatieve effecten zouden 
kunnen hebben. Door inzichten uit deze sociale facilitatie theorie te 
combheren met h~dchlen uit de attributietheorie, ken verondersteld 
worden dat de paclLieve effeeten van attributies voor falen aan gebrek 
aan h e t  ;aifgezw&t worden diaar een emotj;oneet effect. In het geval 
wan falen op complexe taken zouden ex xeHs afibuties kunnen zijn 
diie betere effecten op gedrag hebben dan gebrek aan h e t .  
Deze drie vragen, hies3roven aangegeven, warden asinderzacht in 
de experimenten1 gerapga&eerd h dit proefschrrfk. H a o f d s u  1 
behandelt de grote Iijnen en beEangi5jkste resdtden van deze experi- 
menten. In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt uitgebreid op de verschiïlende 
experimenten ingegaan. 
Met eerste experiment (de hoofdstuk 2)" onderzoekt af er effecten zijn 
van het meten van attributies op prestatie. In deze studie maakten 
proefpersonen een taak naar aanleidhg waarvan zij swccec- of faal- 
feedback kegen. Verder kreeg de heift v a n  de pmefpersonen wl een 
at~butie-vragenlijst om in te vuilen en de andere helft niet. Voor en 
na deze manipulaties werd eenzelfde soort kaak gemaakt. Verschil ut 
prestatie was de afhankelijke variabele. 
De resultaten van dit experiment geven aan dat: het meten van 
attributies, gemaakt mor falen, een positief effect heeft op prestatie, 
Na succes werd echter geen verschil tussen de twee condities gevon- 
den. Er wordt gecoricludeerd dak de effecten van heratkributie ktter- 
wenties, op zijn minst gedeelteiijk, verklaard kunnen worden door 
een meeteffect. Secundaire analyses laten zien dal het ait~bueren van 
falen aan taak moeilijkheid is gerelateerd aan p~sta~everbeteringen. 
Att31butie van falen op de eerste taak aan taahoeilljkheid, zou 
proefpersonen er toe hebben kunnen brengen om zich te realiseren 
dat, om succes te behalen, zij meer inzet in de tweede laak moeten 
investeren. 
Twee experimenten, gericht op de causaiiteit van relathes h attributie- 
theorie, worden gerapporteerd in hoofdstuk 3. Beide expenimenten 
bestanden uit dezelfde 8 conidities. Proefpersonen kreget~ succes- of 
faalfeedba~k~ naar aanleiding van een taak die zij gemaakt hadden, en 
werd verteld dat dit door (gebrek aan) inzet, (gebrek aan) capaci- 
teiten, [moeilijke) gemaldclijke talcen of (pech) geluk kwam. Çucces- 
\ remachkg en verschiilen h persistentie en prestatie naren ahan- 
kefijke variabelen. 
De resultaten van beide experimenten ondersteunen de causale 
relatie, verondersteld in attribuitletheoarie, tussen stabiliteit van attri- 
buties en succesverwachhing. Ailelen na falen wordt: echter het ver- 
wachte effect gewonden dat stabiele attributies tot een lagere succes- 
verwachting Eieiden dan instabiele atblbutEes. Omdat attributies 
prnanigdeerd waren wordlt dus geconcludeerd dat stabiliteit van 
attributies verschillen in succesvem\racht-hg veroorzaakt. Na succes 
wordt een effect in de voorspelde tegengestelde richting gevonden 
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wat echter niet sipgicmt is. Werdrr laten beide expekenten, cnlnver- 
wacht, zien dat verschillen in c~onkraleerbaal-heid een effect hebben op 
aiaccesvemachkg. Ink1lSt.f is dat goed te begrijpen. I n s ~ s t e i t  
impliceert vermderbaarfieid naar  niet of deze verandening positief zatl 
zijn. Qn&oleerbaarheidI daarentegen, betekent controle over de 
richkhg vain de verandezulg, De resultaten met betrekking tot de 
ge&agsmZen waren minder ~eelbelovend. Inzett of gebrek aan kmel, 
i s  niet de a~burcae die de meest positieve effecten op persistentie en 
preebtie heeft. 
Het wierde experiment (haofdstuk d), tenslotte, richt zich op de 
id~egn, ge!nspkeer$ door de sociale facilitatie theorie. In dit experi- 
ment kregen proefpersonen faalfeedback over gemakkelijke of moei- 
lijke hken. Verder werd gezorgd dat dit falen werd tlocges&irc?ven 
aan gebrek aan inzet, moeilijkheid van de taak of een combitratie van 
deze Wee oorzaken. Na deze taken moest eenzelfde taak opnieuw 
gemaakt wardern. Succeswenuachting, persistentie# emoties en pres- 
taties werdlen als afhankelijke variabele gemeten. 
Analyse van de data van dit experiment lijkt aan te tonen dat, in 
hel: algemeen, attributie-effecten gevonden worden voor gemakkelijke 
maar niet voor moeiüjke taken. Toeschrijven van falen aan de cornbi- 
natie van gebrek aan inzet en taakmoeilijkheid of gebrek aan h e t  
afleen leidt tot de hoogste succesvewachting en persistentie. Proef- 
perconen h de inzlet-coirdikie daarentegen, lieten meer prrstatie- 
verbetering zien dan proefpersonen in andere conditles. Dik positieve 
effect van attribueren van falen aan een gebrek aan inzet lijkt veroor- 
zaakt te worden door drie verschdlende factoren. Het attribueren van 
falen aan gebrek aan inzet leidt tot een hogere persistentie wat, in he.k 
geval van makkelijke talten, tot een hogere prestatie leidt. A s  er 
gecorrigeerd is voor dit effect, is er nog een negatief effect van het 
ai~ibuererr aan gebrek aan inzet, via ernakies, op prestatie. Het idee 
van een negatief emotionsel effect vindt dus enige ondersteuning. 
Tenslotte wordt cr nog gevonden dat attribueren aan gebrek aan b e t  
een dk~ck effect op prestakk heeft. Aangezien persistentie- en ernokie- 
effecten al in aanmeru~ilig: zijn genomen moet dit effect te maken 
hlebbein mek de kwaliteit van prestakie, bijvoorbeeld een betere can- 
centratie. Falen attribueren aan gebrek aan inzct leidt dus, niet alleen 
tak een hogere persistentie, maar ook tod een verbekring van de 
kwaliteit van prestatie. 
Nadat de experimenten en de belani@jkste resultaten hiervan zijn 
samengevat, vervolgt hoofclruk 1 met een algemene discussie. In deze 
discussie worden Implicaties voor atkributietheorie en de toepassing 
van heratkibutie-hahingen besproken. Met betrekicing tot deze 
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